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Abstract:  The  detailed  study  of  markets  provides  valuable  information  about  the  changes  and 
relations between urban trends and food practices in cities. In the case of Barcelona, the operations 
of preserving and  renovating market halls during  the  last 30  years are a  true  record of  the urban 
changes and they conceal a socioeconomic project often overshadowed by iconic architectures.  
In this paper we analyze the early stages of the markets' renovation policies in Barcelona, which has 
been  strongly characterized by  the Special Plan  for Food Retailing Facilities  (known by  the Catalan 
acronym PECAB), written  in 1986. To  this aim we will contextualize  the origins and motivations of 
these renovations in the European urban framework of the 70s and the 80s. Instead of thinking of the 
Barcelona  case  as  a  unique  and  exceptional  experience,  we  will  rather  understand  the  resulting 
policies  as  local  answers  to  the  urban  theories  of  that  time.  We  will  then  present  the  unusual 













After  II World War  two  related debates emerged: on  the one hand,  the modern  reconstruction of 
cities  and,  on  the  other  hand,  the  preservation  of  the  architectural  and monumental  heritage  of 
cities. At  this doorstep, many market halls built during  the 19th  century were destroyed  to  leave 
space  for new commercial  forms. During the war, markets received small  investment so  they soon 
became obsolete and were seen as anachronistic food distribution systems in front of the progress of 
the cities (Schmiechen & Carls, 1999). In contrast, supermarkets and commercial malls proved their 
efficiency,  competitiveness  and  adaptation  to  the  urban  patterns  advocated  by  the  Modern 
Movement:  zoning,  use  of  private  transport  and  energy  consumption  (Koolhaas,  Chung,  Cha,  & 












and  relocated  to  the  outskirts  to  avoid  operative  problems  in  the  city  center  and  improve  its 
distribution efficiency. This strategic decision enabled the arrival of goods from sources farther away. 
Consequently,  this  contributed  to  the  homogenization  of  the  food  retail  sector  across  regions, 
without regard to local diets and products. 
In  this  same year, Hermione Hobhouse published Lost London, a compilation of  the most  singular 
architectures that London had lost during the previous decades. She also warned of the social need 
to  protect  historic  buildings  in  order  to  prevent  London  from  becoming  a  Manhattan‐like  city, 
"unattainable and unattractive  to  the middle classes"  (Hobhouse, 1971). Also  in Spain,  the  journal 
CAU published in 1975 a special issue that listed many buildings in danger. The fact that a large part 
of  the  selected building was  related  to  food distribution  is  symptomatic of  the changes  that were 
taking place. 
This approach was drawn  in  the actions carried out  to preserve  the Covent Garden Market and El 
Born Market  in Barcelona —two wholesale markets that were relocated following the guidelines of 
Les Halles. In both cases, the primary concern was tightly related to the architectural and historical 



































according  to  the  existing  documentation,  but  also  the  preservation  of  the  uses  and  activities  to 
ensure  the  continuity  of  the  social  and  economic  values  of  the  area,  accepting  the  arising 
consequences.  
Also  in  this  regard,  the  Bologna  Plan matches  the  origins  of  the  PECAB  in  Barcelona,  closer  to  a 
socioeconomic project than a monumental one. On the one hand, although markets were decaying 
in front of the supermarkets, the City Council of Barcelona decided to keep them as an urban public 
service.  On  the  other  hand,  each  market  preserved  the  activity  with  the  aim  to  establish  a 
commercial polarity  in each neighborhood that could help to overcome the deep crisis of the retail 
sector  at  that  time  (Ajuntament de Barcelona,  1986; Maymó,  1984).  The protection of  this  small 
commercial activity in front of the spread of the supermarkets had and implicit desire: preventing the 
local  and  traditional  trade  from  disappearing  as  an  operation  of  protecting  a  constituent  "urban 
atmosphere" of  the  compact Mediterranean city. At  that point,  the City Council began a policy of 













the existing should accommodate  the  future developments of  the city, and  the projects had  to be 
"contemporary, that is to say, respectful but creative" (Bohigas, 1985). These ideas on reconstruction 
were largely tested during the 70s and the 80s within the framework of the IBA in Berlin.  







inscribe  them  in a  totally different city governed by new economic  laws, new producing standards 
and new consuming trends. 
In Barcelona, this approach  led to the renovation, refurbishment and modernization of the market 
halls  and  the  market  activity.  And  over  time,  this  practice  has  progressively  defined  some 
recognizable  characteristics of  the  renewed Barcelona markets:  first of  all,  the  introduction of  an 
entrepreneurial  thinking  (Cabruja,  1990).  Sellers  are  no  longer  licensees  of  a  service  to  become 














In  parallel,  architecture  has  also  played  an  important  role  in  the  popularization  of  market  halls, 
though  not  a  central  one  in  their  success  or  failure.  However,  the  undeniable  efforts  and 
construction costs of some of the  interventions, mainly those  in the central areas of the city —like 
Santa Caterina  (2005),  la Barceloneta  (2007) or  recently  El Ninot  (2015) or  Sant Antoni  (2016)—, 
highlights the interest to include markets into the set of institutions which serve as urban references 











Therefore,  it  is  obvious  that  although  in  some  countries markets  represent  an  alternative  to  the 
standard supply chains,  in Barcelona, the renovations of the markets have not restored the  logic of 















While adaptation has been  the answer  in Barcelona  to preserve markets,  the ecological and  local 
sector also reflects a small but generalized movement in many other places. In theses cases, markets 
are vindicated once more as an efficient way to supply the consumers' demands concerned about a 







margins  structurally  decrease  as  productions  costs  increase  due  to  the  need  for  continuous 
technological  investment, new sanitary  regulations and competitive  low prices  (Renting, 2003; van 
der Ploeg et al., 2000). Attempts by producers to recapture value  in the supply chain, even though 
they are weak, have references to the Agricultural Park of South Milan, created in 1990. This project, 




from  the  metropolitan  area  of  Barcelona  claim  for  a  place  to  sell  their  produce  avoiding  the 
wholesalers and distributors structures. These claims are resulting into a new generation of open‐air, 









On  the one  side,  it  is  important  to  consider  the  strong presence of  the market halls  in Barcelona 
during the second half of the 20th century. While in many other cities markets were becoming huge 
obsolete  urban  facilities  and  falling  into  disuse,  in  Barcelona  they  were  consolidated  and  even 
increased their presence  in the urban structure. That  left the city with and exceptional  legacy of 40 
operative food markets distributed homogenously across the neighborhoods (Guardia, Oyón, & Fava, 
2010). Moreover,  in 1985,  these markets accounted  for 45% of  total  food  sales and 75% of  fresh 
produce  (Ajuntament de Barcelona, 1986). Therefore, policies  focused on preserving and boosting 
the prominence of  these markets as  a mechanism  to  reorganize and  consolidate  the  retail  sector 
throughout the city. Today, this prominence  is stabilizing around the 40%  in fresh produce. But the 
urban  —and  even  social—  benefits  and  contributions  of  these  renovations  are  much  more 
comprehensive than the economic and statistical results and still justify the promotion of markets in 
front of other commercial forms (Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 2014). 
On  the  other  side,  it  should  be  noted  that  markets  in  Barcelona  are  still  managed  by  public 
authorities.  With  the  advent  of  private  suppliers,  many  cities  gave  up  on  public  ownership  of 
markets. Instead of this, Barcelona updated them as a tool to mobilize strategic private investments: 
a selective public intervention intended to improve the economic and functional efficiency of the city 
and  address  the  crisis  of  the  retail  sector  in  the  80s.  Nowadays,  thanks  to  this  strategy,  these 
investments  in  market  halls  are  enabling  spaces  to  accommodate  urban  and  social  processes  of 
regeneration. 
To take up the challenge of an entrepreneurial management of these markets, in 1991, the Markets' 
Institute of Barcelona  (IMMB) was established. The  IMMB  is an autonomous body with budgetary 
and administrative capacity, under the auspices of the City Council, to manage and direct markets. 
Since  then,  the  Institute  has  sustained  a  continuous  investment  policy  of  markets  evaluation, 












happening  in Barcelona either.  In  these cases, markets  followed different guidelines and are of an 
entirely  different  format,  focus  and  organization.  Consequently,  adopting  a  model  such  as 
Barcelona's one, or  a misconception of  it, would probably  turn  into  a disorder  to  the  established 
social structures.  
In any case,  it  is evident that markets are the result of a complex socioeconomic structure, both  in 
the  city and  the agricultural environment. And  renovations always  reshape  them according  to  the 
existing  contemporary  social  and  economic  changes.  So, markets become  and observatory of  the 
societies  that  conceive  them,  and  therefore  the  study  of markets  transformations  highlight  their 
dynamic nature. Markets and the social structure of the city are deeply intertwined. Because, indeed, 
the act of buying potatoes helps us to understand the social fabric and the territorial structure that 
cultivate,  transport,  store,  sell,  cook  and  eat  them.  However,  the  question  that  still  remains 
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